|  |
| --- |
| Preek overExodus 1 |

Gemeente,

Gelukkig wie in de benauwenis zitten, want uitgerekend voor die mensen is er het Koninkrijk van de hemel. Samenvatting van vorige week. Het boek Exodus is daar een doorlopend voorbeeld van.

Maar ook revolutie. Vanaf het begin.

Kijk maar naar de 12 zonen van Jakob. Kennen we het rijtje nog?

De eerste zes zijn van Lea, dan komt Benjamin als zoon van Rachel, dan de twee kinderen van de slavin van Lea, en dan de twee kinderen van de slavin van Rachel, samen 11 dus. Het gaat hier om de zonen van Jakob die met hem meegekomen zijn naar Egypte. Jozef was daar natuurlijk al, want die is daar onderkoning geweest. In totaal 12 dus.

Wij hebben op de lagere school de namen allemaal in chronologische volgorde geleerd[[1]](#footnote-1), hier staan ze gerangschikt per moeder[[2]](#footnote-2). Ik zeg het er alvast maar even bij, maar het boek Exodus is een snoepwinkel voor feministische theologen. Hier wordt dus niet volgorde aangehouden waarin de kinderen door die ene vader verwekt zijn, maar de volgorde waarin ze bij de verschillende moeders ter wereld zijn gekomen. Laten we dat maar vasthouden, want dit komt veel vaker voor. Ook in dit hoofdstuk.

Dan komt er een farao die Jozef niet gekend heeft. Volgens sommige joodse schrijvers wilde hij Jozef en de geschiedenis van zijn familie niet kennen. En door de band met de geschiedenis door te halen, ontstaat er afstand en onbegrip.

Het aantal Hebreeërs neemt in aantal sterker toe dan het aantal Egyptenaren. En de farao, de koning van Egypte vond dat een bedreiging. Ze zijn sterk en er zijn er teveel van. Hij ontwikkelde een politiek van minder, minder, minder Joden. En die Holocaustachtige politiek zullen we de komende weken nog veel vaker tegenkomen. Hoe afschuwelijk de gebeurtenissen in de vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog ook geweest zijn, er is niets nieuws onder de zon. Je kunt geen joods commentaar op het boek Exodus, en dan met name dit hoofdstuk, lezen of de verwijzing naar nazi-Duitsland komt op de proppen. Er uitgerekend in dit jaar van 75 jaar bevrijding is het goed om bij dit gegeven stil te staan.

En met de verwijzing naar ‘minder, minder, minder’ staat dit verhaal meteen in de actualiteit van ons.

De Hebreeërs zijn in de periode na Jozef behandeld als mensen die anders in de akkerbouw waren, ze werden daarom door Egyptenaren ook ingezet voor de landbouw. Maar de nieuwe farao vind het een goed idee om ze ook de stedenbouw op te dragen. Ze moeten gaan mee werken aan de bouw van piramides, sfinxen en steden, waaronder de steden Pitom en Raamses. Misschien valt die zware arbeid zo tegen, dat ze zich niet verder vermenigvuldigen.

Als ik deze maatregelen lees, en ook de maatregelen die verderop in dit hoofdstuk volgen, kan ik me eigenlijk alleen maar verbazen over de stommiteit die machthebbers kennelijk eigen is. Wie bedenkt het nu, dat hard werken tot minder kinderen zal leiden? Een anticonceptiemethode, waarvan de betrouwbaarheid niet geheel vaststaat, zeg maar. Waarvan akte, want het volk breidde zich alleen maar uit. En dat wekte de woede van de Egyptenaren weer op, die zich steeds harder jegens de Hebreeërs gingen gedragen.

De farao blijft anoniem. Alle hoofdrolspelers in dit hoofdstuk worden bij namen genoemd, het bijbelboek heet in het Hebreeuws: ‘dit zijn de namen’, maar de naam van de koning van Egypte is de moeite van het vermelden niet waard.

Wel komen we twee namen tegen van Hebreeuwse vroedvrouwen: Sifra en Pua. Pua moet zoiets betekend hebben als de drieste, de vrouw met de grote mond; en Sifra betekent zoiets als de knappe, de slimme vrouw die de onbezonnen Pua af en toe wat moet temperen.

Na de 70 nakomelingen van Jakob, die in Genesis 46 allemaal stuk voor stuk bij name genoemd worden, opent het boek Exodus met de namen van deze twee vroedvrouwen. Er begint iets heel nieuws. Maar deze twee dames deden niet wat de koning hun had opgedragen. Ze moesten jongetjes doden en meisjes in leven laten.

En ook hier val je bijna van je stoel van het lachen, als het niet zo erg zou zijn. Nu de anticonceptiemaatregel van de slavenarbeid niet werkte, werkt de farao een nieuwe bevolkingspolitiek uit: zorg dat er geen jongetjes in leven blijven, dan zullen er ook geen kinderen verwekt kunnen worden. In zijn macho opvattingen over het verschil tussen mannen en vrouwen past het natuurlijk uitstekend, als je denkt dat je de machtigste van die twee categorieën moeten vernietigen. Mannen zijn nu eenmaal machtiger dan vrouwen, sterker, en ze zijn langer vruchtbaar, enzovoort, dus als je die categorie uitroeit, roei je vanzelf een heel volk uit. Ik laat het even aan jullie fantasie over, maar ik vind het stom. Een veel effectievere maatregel zou geweest zijn als alle meisjes gedood zouden worden naar de geboorte. Maar zo slim was de farao niet.

De vroedvrouwen vertellen tegen farao, dat de Hebreeuwse vrouwen een hulp helemaal niet nodig hebben; ze bevallen ook zonder hen uitstekend.

Farao is ten einde raad. Zijn anticonceptiecampagne werkte niet, zijn bevolkingspolitiek werkte niet, wat nu?. Welnu, hij geeft, zoals het er staat, heel zijn volk de opdracht om de Hebreeuwse jongetjes die geboren worden in de Nijl te gooien. De meisjes mogen, opnieuw, blijven leven.

Wat heeft dat nu met de doop van vandaag te maken? Het is toch wel een vrij luguber verhaal om je leven mee te starten. Zo van: als ze later ooit zelf kinderen krijgen, en die gaan dan de doopkaart van hun vader en moeder uitvogelen, dan zien ze dat er bij hun doop gepreekt is over het feit dat jongetjes gedood moesten worden en meisjes in leven mocht blijven. Wat een verhaal!

De doop is van oudsher een handeling geweest, waarbij de dopeling helemaal kopje onder ging in een rivier. We kennen de verhalen van Johannes de Doper, Jezus zelf gedoopt heeft. Dopen is ondergedompeld worden en weer opstaan. Het is ook niet voor niets dat bij het dopen heel vaak het verhaal genoemd wordt van het volk Israël, dat door de Rode Zee geleid werd. En dat later door de Jordaan heen moest, van oud naar nieuw. Rivierovergangen hebben in de Bijbel altijd de betekenis van de overgang van oud naar nieuw.

De maatregel die de farao aan het eind van dit hoofdstuk neemt, is dan ook eigenlijk een halve doop. De jongetjes moeten de Nijl gegooid worden. Dat is onderdompelen zonder dat de dopeling weer uit het water omhoog komt. Nu zijn er in de joodse traditie een heleboel prachtige verhalen, dat jongetjes weliswaar door de Egyptenaren in het water gegooid zijn, maar dat er ogenblikkelijk engelen uit de hemel kwamen om ze te bevrijden uit het water, waarna ze op de rotsen te drogen gelegd werden, en die rotsen werden door God zo veranderd dat ze net als een moederborst melk gaven aan de jonge zuigelingen. En toen ze eenmaal baby-af waren, konden ze niet meer vanwege hun leeftijd in de Nijl gegooid worden. Het is natuurlijk maar een verhaal, maar het geeft aan dat na onderdompeling herrijzen ging moet volgen.

We kennen allemaal het verhaal van de uittocht wel een beetje, denk ik. Het verhaal van die halve doop schreeuwt bijna om een oplossing, om een verlossing. Noodzakelijk, onafwendbaar: er moet iets gebeuren.

En nog los van de doop: we zien in deze verhalen hoe je vanuit het perspectief van de Bijbelschrijvers kunt kijken naar de machthebbers. En dat je kunt zien dat het begin van verlossing kan komen van mensen die niet bekend staan om hun strijdbaarheid en moordlust. Vroedvrouwen staan aan het begin van de verlossing van het volk Israël. Vroedvrouwen laten niet alleen de kinderen Israëls, de kinderen van Jakob, geboren worden, feitelijk staan ze aan het begin van de geboorte van het volk Israël.

Nog een paar slotopmerkingen.

1. Pas op met ‘minder, minder, minder-uitspraken’
2. Merk op, dat hier aan het begin van Exodus op geen enkele manier sprake is van onderdrukking wegens geloof of zo.
3. Machthebbers kunnen nogal stomme dingen zeggen en doen. Een hele bevolkingsgroep kan daaronder lijden, terwijl het gewenste effect niet wordt bereikt. Sla de kranten maar op! Bezuinigingen op de bijstandsuitkeringen zouden de groep wel verkleinen – maar dat is nooit gebeurd. Verkeerde tactiek, averechts effect. Kijk morgen maar weer in de krant.
4. De verborgen krachten die juist aan de aandacht van de massa, de machthebbers en de publieke opinie ontgaan, kunnen voor verandering, revolutie, zorgen.
5. De Bijbel heeft niet zoveel op met wereldse machthebbers. Zolang ze het koninkrijk van de hemel niet dienen, en geen oog hebben voor mensen die in de benauwenis leven, kunnen ze net zo goed naamloos blijven.

Amen!

1. Genesis 29: 31 – 30: 22; Genesis 35: 18 [↑](#footnote-ref-1)
2. Net als in Genesis 46: 8 – 25 (dat ook begint met ‘Dit zijn de namen van de kinderen Israëls die naar Egypte kwamen’) [↑](#footnote-ref-2)